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ע  %שיפור העש היהודיהיפרדי
דך בר -עמוס

תמר אלכסנדר  -פריזר  ,מעשה אהוב וחצי  -הסיפור העממי של יהודי ספרד  ,הוצאת
הספרים ע " ש מאגנם  ,האוניברסיטה העברית  ,והוצאת הספרים של אוניברסיטת בן -גוריון
בנגב  ,ירושלים ובאר -שבע

.

תש " ס 532

עמ ' .

לקראת סוף המאה העשרים זכה הסיפור העממי של יהודי ספרד לפריחה  .מפתח הסיפורים
שהכינה רג' ינטה חבושה  1 ,סיפרם של אלכסנדר

ונויך

אוספי הסיפורים הדו  -לשוניים

בלדינו ועברית שאספה וערכה מתילדה כהן -סראנו  ' ,ועתה ספרה המקיף והמעמיק של
תמר אלכסנדר  -פריזר  ,הפכו את הסיפורת העממית של העדה הספרדית

ל " סינדרלה "

בין סיפורי העדות היהודיות  .בעשר השנים האחרונות בלבד זכה הסיפור העממי של
יהודי ספרד למחקר יותר אינטנסיבי מאשר ניתן לו עד כה  ,ויותר מאשר ניתן לסיפורת

של עדות אחרות  .מבין שלושים ושניים הספרים שאלכסנדר -פריזר ציינה בביבליוגרפיה

בספרה ( עמ '  , ) 479 - 477וספרי ילדים בכללם  ,שהופיעו מאז שנת  4 , % 9 % 4ארבעה -עשר
( ) 43 . 75 %

הופיעו בשנות התשעים של המאה העשרים .

השינוי אינו כמותי בלבד  ,אלא מצביע על מגמה מתפתחת במחקר סיפור העם של
יהודי ספרד  .בתחילה חקרו את הסיפורים האלה חוקרים ממרכז אירופה ומארצות הברית ,
שאינם בני העדה ; בעיניהם התלוותה לסיפור העם הספרדי נימה אקזוטית  .מנקודת
ראותם של יהודי מרכז אירופה הקירבה בדת והשוני  ,אם לא הזרות  ,בשפה  ,במנהגים ,

בשירים ובסיפורים  ,ציינו את יהודי ספרד כ " אחרים " בתוך הקהילה היהודית

בכללה ;

בתרבותם היה קסם אקזוטי  .כפי שמתברר מהספר שלפנינו  ,לאחר שנות העשרים  ,בארץ

ומחוצה לה  ,חל שינוי בזהותם העדתית של החוקרים  ,ובעקבות זאת אף בגישתם  .בני
העדה הספרדית נטלו את חלק הארי במחקר סיפוריה כדי לגלות ולשמר את הסיפורת
העממית שאיתה הם הזדהו באופן לשוני  ,תרבותי והיסטורי  .כיום  ,בארץ  ,רוב החוקרים

1

ראו חבושה .

2

ראו אלכסנדר ונוי .

3

ראו  :כהן -מראנו  ,ג ' וחה ; כהן  -סראנו  ,לז ' נדאס ; כהן -סראנו  ,קואינטוס ; כהן  -סראנו  ,קונסז ' אס אי
קונסז ' קאס .

4

ראו וגנר  ,אך אין לראות שנה זו כתאריך התחלתי של מחקר הסיפור היהודי  -הספרדי  .מחקרים

שהתפרסמו ברבעונים מדעיים  ,אף כי הופיעו לאחר מכן  ,נערכו לפני שנה זו  .לדוגמה ראו ,. :

ל

 Eeitrag z ~ r semitischen Sagenforschung" , AnthroposחSchiller, "Das Mehl der Witwe : 81

 . 513 - 39עק  . 12 - 13 ) 1917 - 1918 ( ,המאמר עוסק בנוסחה של הסיפור " משפט האלמנה עם הרוח " ,
שנרשמה בלדינו

פעמים

95 - 94

ב 1912 -

מפי אשה סלוניקאית ומובאת בגוף המאמר בתרגום לגרמנית .

( תשס " ג) עמ '

261 - 249

250

ן
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הפעילים הם דוברי השפה  ,שאותה הם למדו בילדותם  ,וסיפוריה משמשים להם לא רק
נושא למחקר אלא גם מושא של נוסטלגיה אישית  ,התורם לגיבוש זהותם העדתית .
תפנית זו  ,המעבר מאקזוטיקה לרומנטיקה  ,היא תוצר של תהליכים היסטוריים חברתיים .
דווקא בחברה פלורליסטית  ,שבה המעמד הבינוני מתפתח והתיחום האתני מאבד את
ערכו המעשי  ,מתגלה הצורך לגבש את המודעות לזהות אתנית  .בתוך חברה כזו  ,וישראל
היא אחת הדוגמאות הבולטות שלה  ,למחקר המדעי של הפולקלור ישנו תפקיד

חברתי :

הוא מנכס את המסורת עבור חברה המתנתקת ממנה  .תפקוד זה אפשרי כאשר החברה
עצמה נמצאת בשלבי מעבר וכאשר יש בה שכבות שונות המנהלות את חייהן ברמות

שונות של מעורבות והתנתקות מהמערכת המסורתית  .העדה היהודית -הספרדית בישראל

נמצאת עדיין בעיצומו של התהליך הזה ולכן יכולים היו תמר אלכסנדר -פריזר וחוקרים

אחרים לרשום סיפורים  ,אם בעברית ואם ביהודית  -ספרדית  ,מפי מספרים דו  -לשוניים
שסיפרו את סיפוריהם בשפה המתאימה לאירוע

ההיגודי .

תמר אלכסנדר -פריזר מבססת את מחקרה על מכלול של כארבעת אלפים סיפורי עם
יהודיים  -ספרדיים המצויים בקבצים שפורסמו בישראל או שנאספו בארץ בעל פה  ,רבים

מהם אספה היא עצמה  ,וחלקם שמורים בארכיון הסיפור העממי בישראל ( אסע " י )  .מרבית
המספרים שסיפוריהם נרשמו בעבודת שדה הם ילידי ירושלים המייצגים את שכונת
" אהל משה "  ,אף כי כמו בכל ארץ של מהגרים 5מסורת הסיפור העממי בישראל איננה
מקומית דווקא  ,אלא כוללת נושאים ודרכי סיפור שהיו מקובלים בקהילות אחרות באגן
ים

התיכון .
רישום מספר כה רב של סיפורים הוא הישג בלתי מבוטל  .עד עשור השנים האחרון

התמקד מחקר הפולקלור היהודי  -הספרדי בעיקר בשירה העממית  ,בעיקר ברומנסה ,
שלשמרנות המילולית שלה היה ערך

פילולוגי .

6

זמרי עם וזמרות עם שמרו בשיריהם

אוצר מילים ומיגוון נושאים מתקופת גירוש ספרד  ,ותגלית זו לכשעצמה ריתקה את

חוקרי ספרות ספרד ושפתה  .לעומת הרומנסה  ,הפרוזה העממית היתה חשופה יותר
להשפעות לשוניות ותמטיות  ,ולכן לא שימשה כנושא של מחקר פילולוגי והוזנחה באופן
יחסי  .ברישום הנוכחי  ,שתמר אלכסנדר  -פריזר דנה בו בספרה  ,יש לכן הרחבה סוגתית
של הידע הקיים על הפולקלור

היהודי  -הספרדי .

לאחר שני פרקי מבוא אלכסנדר -פריזר מחלקת את ספרה לשלושה שערים  " :מאפייני

הזהות האתנית " ,

" סוגות ספרותיות "

ו " אמנות ההיגוד "  .בעיית הזהות האתנית אינה

מצטמצמת בפרק המוקדש לה  ,אלא חוזרת ועולה  ,במישורים אחרים  ,אף בשני השערים
הבאים  .למעשה  ,זהו ציר הדיון בכל הספר  .לזהות האתנית שני היבטים  :חברתי וספרותי .
בחברה הומוגנית הזהות האתנית אינה מוגדרת כבעיה אלא מובנת מאליה  ,לעומת זאת

בחברה פלורליסטית היא נתונה לשינויי מקום וזמן  .י

משה דוד גאון  ,ממניחי היסוד

5

ראו אסלי .

6

ראו רפאל .

7

בשנים האחרונות פורסמו מחקרים רבים על זהות אתנית  ,והספרים הבאים הם מבחר מצומצם
מספרות זו  :בנקם ; הצ ' ינסון וסמית ' ; סולרס ; רומנוצ ' י  -רוס ודה וגס ; רוים ; שטרן וסיקלה

על סיפור העם היהודרהספרדי

,
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למחקר העדה הספרדית בארץ ישראל  ,תיאר תנודות אלה באופן אישי בפתח ספרו
" יהודי המזרח בארץ ישראל בעבר

ובהווה " :

בטרם עלותי לא " י מבוסניה ארץ מגורי לפנים  ,לא ידעתי פירושה של ההגדרה
" יהודי המזרח "  ,אם כי הנני ספרדי מלידה אף גדלתי בסביבה מרובת אכלוסים
יהודים  ,שרב בה היסוד הספרדי השאנן והשלו  ,על האשכנזי התוסס והקודח  .אלה
עם אלה דברו ביניהם על פי רב שפה אחת  ,ובנוסח ובסדור משותף ערכו תפילותיהם
לאל מרום  .לעתים רחוקות קלטה אזני איזה ניב והגה על דבר ההבדל במנהגים
שבין יהודים ליהודים  ,הבדל שיסודו בהרגלים ומסורות בלבד  ,אשר בשום פנים
אינם עשוים כדי להרחיק ולפלג  .רק בבואי לירושלים הקדושה  ,שלפני כן דמיתיה
וחויתיה בעיני רוחי כמקום הנועד לקבוץ גלויות וטשטושן  ,התפכחתי משכרוני
הנעים  ,ותמימותי הילדותית חללה  .רגע עמדתי כנדהם על יד הכתל  ,זו מצבת
הקלון לעם ישראל  ,ולפתע פני התעותו והתכרסו מבשת  ,ולבי בי המה  .בהתהלכי
אח " כ ברחובות העיר נתגלתה לפני המציאות היהודית בעצם כעורה  ,ואדע כי עמי
האומלל קרוע ושסוע לגזרים  ,שבט שבט ודגלו  ,משפחה משפחה וכוונה  ,מנהגיה ,
מסורותיה ושאיפותיה .

שאלת מהות

" הספרדיות "

8

עומדת במרכז ספרה של תמר אלכסנדר  -פריזרי אולם היא

מיישמת אותה לאו דווקא על החברה אלא על הסיפורת העממית  .מה הם המאפיינים
של סיפור העם

הספרדי ?

מה הן התכונות ומה הם הנושאים המציינים אותו משאר

סיפורי העם היהודי  ,וסיפורי העם הנפוצים שעמים אחרים מספרים ? וכיצד משתמשת
כיום החברה היהודית  -הספרדית בסיפורים אלה  ,כדי לשמור על צביונה וכדי לגבש את

זיקתה למסורתה העדתית והלשונית ? שאלות אלה  ,ודומות להן  ,מנחות את המחברת

בנסיונה לתאר את מסורת הסיפורת העממית היהודית  -הספרדית  .מבין המאופיינים
האתניים  ,הסיפור העממי הוא אחד הבעייתיים ביותר  .אם השפה והמצלול המוסיקלי
הם מערכת ראשונית של זהות אתנית  ,הרי הסיפור העממי יכול להחשב כאחד המרכיבים
של המערכת המשנית של זהות זו  ,מה עוד שמחקר משווה מצביע על כך שנושאים זהים
משותפים למספרים בני קבוצות אתניות ודוברי שפות שונות  .האם האפיון האתני מצטמצם ,
אם כך  ,אך לשפת הסיפורים  ,או שאפשר למצוא בהם מאפיינים של זהות אתנית ברמת
המשמעות

הספרותית ?

שלושת השערים שתמר אלכסנדר  -פריזר מובילה דרכם את הסיפור היהודי  -הספרדי

נועדו לענות על שאלות אלו  .אלכסנדר  -פריזר מציעה את תשובותיה תוך שימוש במיגוון
של שיטות מחקר פולקלוריסטיות ומגלה תוך כדי כך בקיאות הן בסיפורת העממית
היהודית  -הספרדית והן בשיטות המחקר והתאוריה  .אלה מאפשרים לה לבחון את הספרדיות
של הסיפורים כפי שהיא מצויה ולאו דווקא כפי שהיתה רצויה  .לדוגמה  ,מספרת שסיפרה

8

גאון  ,עמ ' ז .

 252ן

דן ברעמוס

נוסחה של " חולדה ובור "  -סיפור הנרמז בתלמוד ומצוי בסיפורת העממית של עדות
רבות מימי הביניים ועד זמננו  -רצתה ליצור זיקה בין נוסחתה לזו של מ " עם לועז " ,

אוסף המדרשים הקנוני ביהודית-ספרדית  ,כביטוי להזדהות אתנית  ,אך אלכסנדר  -פריזר
מצביעה על כך שזיקה זו קיימת יותר בתודעת המספרת מאשר בנוסחת סיפורה  .נוסחתה
של המספרת קרובה יותר לזו שנכללה ב " ספר עשה

פלא " -

אוסף סיפורים פופולרי

בעברית שתורגם ללדינו  ,שנערך על ידי יוסף שבתי פרחי במאה הי " ט  ,והיה נפוץ לא רק

בעדה היהודית -הספרדית אלא אף בעדות אחרות באגן הים התיכון ( עמ ' . ) 71

9

מרחב הקיום של הספרדיות בסיפור הוא בין המודעות האתנית למציאות האתנית .

תמר אלכסנדר -פריזר בוחנת מודעות זו בסיפורים לאורך ארבעה צירים  :א  -יחסם
למקורות העבריים ; ב  -יחסם למרכזי הפזורה היהודית  -הספרדית ; ג  -יחסם לסוגות
הספרותיות ; ד  -יחסם לאמנות ההיגור הסיפורי  .אמנם  ,בדונה ביחסו של סיפור העם

היהודי  -ספרדי אל המקורות העבריים מתרכזת המחברת רק בסיפור אחד  " ,חולדה

ובור "

הנזכר לעיל  ,אך אפשר לבנות על פי דבריה דגם היסטורי לתהליך התמקדות הסיפורת
כמסורת עדתית .

כ 250 -

שנה לאחר הגירוש  ,עם עריכת " מעם לועז "  ,גיבשה היהדות

הספרדית את מודעותה העדתית באופן תרבותי -ספרותי  " .מעם לועז " ניקו לתוכו מסורות
בכתב שהיו פזורות בתלמודים  ,במדרשים  ,בכתבי הפרשנים מימי הביניים ועד סוף

המאה הי " ט  ,ומסורות שבעל פה  ,והפך להיות ספר קנוני עדתי  .לתרגום המסורת העברית -
הארמית לשפות התפוצות יש מקבילות בעדות אחרות  ,ויש לבדוק אם ניתן להחיל עליהן
דגם זה  .למעשה  ,בגלל תהליכים היסטוריים  ,חברתיים ופוליטיים  ,שלא כאן המקום
לפרטם  ,העדה היהודית -הספרדית איחרה  ,בהשוואה לעדות אחרות  ,בגיבוש המסורת

הפרשנית -הסיפורית בלשונה  .אולם  ,כאשר " מעם לועז " ביצר את מעמדו בחברה הוא
נעשה ספר עדתי קנוני המתווך בין דוברי הלדינו למקורות העבריים  .לאחר התמסרותו
של הספר במרכז התרבות היהודית  -הספרדית עלו במסורת זו בני לוויה  ,שהדוגמה

הבולטת ביותר ביניהם היא " ספר עשה פלא " הנזכר  .אוסף סיפורים זה אינו מתייחס אל
המקור המקראי  ,אלא אל סיפורי ימי הביניים והמסירה שבעל פה  " .ספר עשה פלא " לא
רכש מעמד קנוני  ,אך היה מקובל ונקרא בחברה  .במעגל שלישי  ,חופשי וגמיש יותר
מבחינה מילולית ומכלולית  ,מתקיימת הסיפורת שבעל פה  ,אשר ליוותה את התפתחות
הקנון הספרותי ונספחיו  ,אך המשיכה להתקיים גם לאחר שאלו נחתמו  ,כל עוד נהנתה

מאומנותם של המספרים וציפיותיהם של השומעים  .באופן תאורטי  ,תמר אלכסנדר -

פריזר נזקקת לדגם שהציע אימריך דנש

( 5ספס ( ; Imrich 1עמ ' ) 7 %

לניתוח עיבודו של

הטקסט הספרותי  .דיונה מאלף  ,אך נראה לי שעבודת השדה שלה כוללת ידע תרבות

שידרוש מאיתנו שידוד דגמים מחקריים בבדיקת הסיפורת היהודית -הספרדית העממית
מנקודות

9

תצפית שונות .

ראו יסיף  ,עשה פלא .
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עושר המחקר שהספר שלפנינו מבוסס עליו מיוצג אף בציר ההתייחסות לספרד  ,ארץ

מוצא העדה  .גאוות היהודים הספרדים בארץ מוצאם  ,שממנה גורשו  ,הפכה בכתיבה
המחקרית והפופולרית לסוג של " הדברים הידועים שאינם זקוקים לראיה "  .אר לאור
מחקרה של אלכסנדר  -פריזר נראה שמוטב לראותה כאמירה שיש להעמידה במבחן .

לכאורה יש בזמננו תופעות חברתיות המאששות תפיסה זו  .ג ' יין גרבר

"

)  Gerberחמ ן )

פותחת את ספרה על היסטוריה של יהודי ספרד בסיפור שתי אנקדוטות ממאורעות

זמננו  :האחת  -יהודים  -ספרדים ממרוקו  ,שהיגרו לקנדה  ,קראו לבית הכנסת שלהם
" קהילת אנשי קסטיליה "  ,אף כי אבותיהם לא דרכו על אדמת קסטיליה זה חמש מאות

שנה ; השנייה  -חמישים ושבעה מיהודי סרייבו שביקשו להימלט מהמלחמה ביוגוסלביה
לשעבר  ,בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים  ,פנו אל מלך ספרד בבקשת מפלט
והוא נעתר להם .

10

גרבר מצביעה על כך שהיהודים האשכנזים אינם מגלים נוסטלגיה לארץ גלותם  ,אולם
הבחנה זו אינה מדויקת ואף אינה מתחשבת בדינמיקה של הזיכרון הקיבוצי ובניסיון
ההיסטורי של שתי הפזורות .

11

אחד הגורמים המאפיינים את הפזורה הספרדית לאחר

הגירוש הטראומטי היא יציבות יחסית  .משהתבססו הגולים בקהילותיהם באגן הים התיכון ,
בארצות הבלקן  ,בתורכיה ובארץ ישראל  ,הם לא היו נתונים ללחצים ורדיפות שכרכו
תנודות קהילתיות  .ודאי  ,יחידים ומשפחות עברו מארץ לארץ ומעיר לעיר  ,אך עד גלי

העלייה לארץ ישראל במאות הי " ט והכ '  ,העדה היהודית -הספרדית נהנתה מיציבות
יחסית אשר סייעה לה לשמור את ספרד בזכרונה הקיבוצי  .בסיפורת העממית מתבטאת
הזיקה לספרד בסיפורי משפחה  ,בעיקר בסיפורים אטיולוגיים על מקור השם

( לדוגמה :

השם סולדנו מצביע על שבועתם של אבות המשפחה לא לחזור לעירם  ,טולידו  -לא
; ) ] 81

[ עמ '

אך אין זיקה זו נפוצה בסיפורת העממית  ,להבדיל מן השירה שבה היא רווחת  .תמר

אלכסנדר  -פריזר מציינת את סיפורי " שבט יהודה " לר ' שלמה אבן וורגה כאלו שמהדהדים
בהם חיי היהודים בספרד  ,אך ספר זה נכתב דור אחד בלבד לאחר הגירוש  ,כאשר זכרון
ארץ המוצא היה עדיין רענן  ,ובמסורת הסיפורית המאוחרת יותר אין לספרד מעמד
מרכזי באגדות היסטוריות  .אמנם ספרד מופיעה  ,במידה מצומצמת יחסית  ,בסוגות
הדמיוניות  ,הנובלה והמעשייה  ,אך בהקשר זה היא הופכת לארץ אגדית ולאו דווקא

לארץ מוצא מציאותית  .מכלול הסיפורים שתמר אלכסנדר  -פריזר מבססת עליו את מחקרה
הוא רב היקף ולכן ממצא שלילי כזה הוא בעל משמעות  .תגלית זאת עומדת בניגוד

לדימוי ולמודעות התרבותית של החברה היהודית  -הספרדית  ,ונראה לי שאף לתמר

אלכסנדר  -פריזר היה קשה להתמודד איתה כאשר נוכחה בה  .היא מציעה כי " מידת
ההתייחסות לארץ המוצא שונה בסוגות הספרותיות השונות והיא מותנית בתנאי

ההיגור "

( עמ '  . ) 96הרומנסה והסיפור אכן מאששים את החלק הראשון של הבחנתה  ,אך כדי
לעמוד על השפעת תנאי ההיגוד על ההתייחסות לספרד יש צורך במחקר נוסף .
10

ראו גרבר  ,עמ

11

ראו בן  -עמוס ווייסברג  ,והביבליוגרפיה בעמ ' . 311 - 301
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דלות ייצוגה של ספרד בסיפורת שבעל פה מתבלטת לעומת ייצוגם המגוון של מקומות
מגורים מאוחרים  .תמר אלכסנדר  -פריזר לא ערכה סקירה סטטיסטית של הערים והארצות
המיוצגות במכלול סיפוריה  ,אך בחרה  ,כפי הנראה בגלל מקומן הבולט בסיפורת  ,שתי

ערים  ,סלוניקי וירושלים  ,כדי לתאר את ציר הזיקה למקום ולתרבות הסביבה ; היא מציינת

את ההתייחסות לערים אלה כאחד ממאפייני הסיפור היהודי  -הספרדי  .מבחינתה  ,סלוניקי
וירושלים מייצגות את התפתחות התרבות והחברה היהודית  -הספרדית ואת הגיבוש
העדתי בתקופה שלאחר הגירוש  .מקומן המכובד של שתי הערים אינו מפתיע  .בסלוניקי
התקיימה אחת הקהילות היהודיות המאוכלסות ביותר של הפזורה היהודית  -הספרדית ,

ולבני העיר  ,לדורותיהם  ,ייצוג מכובד בעדה בישראל  .ירושלים  ,ובעיקר שכונת " אהל

משה "  ,היו למרכז עבודת השדה שהמחברת ניהלה  .שני מקומות אלה  ,כמו ארצות וערי
המוצא המיידיות של המספרים או בני משפחתם  ,חיים בזיכרון האישי ולאו דווקא הקיבוצי
של המספרים  ,אך אין הם מוגבלים בסיפורת ל " סיפורי מקום "  ,אלא מופיעים במיגוון של
סוגות ספרותיות המעידות על התייחסות מורכבת אליהן  .סיפורי סלוניקי משקפים את

תקופת הפריחה הכלכלית של העיר בשלהי המאה הי " ט וראשית המאה הכ '  ,כלומר הם

הועברו על ידי מספרים שהם או הוריהם עלו לארץ לאחר מכן  .סיפורי ירושלים מוגבלים
יותר בגיוונם הסוגתי ובולטים ביניהם סיפורים המתפקדים להאדרת הייחוס המשפחתי ,
כשהם מבססים היירארכיה חברתית בחברה מצומצמת  ,ואחרים המעידים על התרפקות
נוסטלגית רומנטית על דמויות שבלטו בילדותם של המספרים  .סיפורי ירושלים במכלול
מגלים טפח ממסורת דינמית שעדיין רווחת בין משפחות העדה היהודית  -הספרדית בעיר ,

שמתגוונת אף להיגודים מקבילים בפרוזה ובשיר כפי שתמר אלכסנדר  -פריזר מתעדת .
את החלק המרכזי של ספרה מקדישה המחברת ליחס שבין סיפור העם היהודי  -הספרדי
לסוגות הספרותיות  .בלדינו ניתן להבחין במספר סוגות  :לן ' נדאס  -אגדות ; קואינטוס -
סיפורים ; וקוונסז ' אס  -מעשיות  .הבחנות אתניות אלו  ,שתרגומן אינו חופף בדיוק את
משמעות המונחים ושימושם בלדינו  ,דורשות מהחוקר והקורא להתאמץ ולחדור ולהבין

את קו המחשבה של החברה הממיינת בעזרתם את הסיפורת העממית שלה  .מכיוון שמונחים
אלה מעוגנים במשפחת השפות הרומניות  ,הם קרובים במשמעותם למונחי המיון כפי
שהתפתחו בחקר הפולקלור באירופה ; אלה התבססו על השימוש הלשוני כפי שהיה
מקובל בשפות אירופיות  ,בעיקר גרמנית  ,במאות הי " ח והי " ט  .אך למרות הקירבה הלשונית
והגאוגרפית היחסית  ,אין המיון והמינוח היהודי  -הספרדי חופף את אלה הקיימים בשפות

אירופיות אחרות או את המינוח המדעי  .חוקרי הפולקלור התלבטו בבעיית ההתאמה בין
המיון הסוגתי  ,האתני והמדעי .

13

תמר אלכסנדר  -פריזר עוקפת את המכשולים של בעיה

זו  ,ומשתמשת במונחים המקובלים במחקר המדעי בפולקלור  -אגדה  ,סיפור מוסר ,

מעשייה  ,נובלה וסיפור הומוריסטי  -כשהיא מיישמת בדיונה בסיפור היהודי  -הספרדי

12

דיונים וסקירות בנושא זה ראו  :בן  -עמוס  ,דגמים

הריס .

אידיאליים ; בןןעמוס  ,סוגה ;

בן  -עמוס ,

פולקלור ;

על סיפור העם היהודי -הספרדי ן
את מיטב המחקרים בנושאים
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אלה  .אחת מעבודות היסוד על מיון הסוגות הפולקלוריות

היה ספרו של אנדרי יולס  " ,צורות

בסיסיות "

.

13

שבו הוא מציע לראות את סיפורי העם

כהתגבשויות ראשוניות של אופני המחשבה  .אמנם  ,המחברת אינה מתייחסת באופן
ישיר לעבודתו של יולס  ,אך נראה לי כי בספרה היא מיישמת את גישתו לסיפורי העם
היהודיים  -הספרדיים  .האגדה מייצגת את ההתגבשות העממית של המחשבה

ההיסטורית ;

מחשבה זו  ,ובעקבותיה הסיפורים עצמם  ,מתרכזת בדמויות ולאו דווקא במקומות  .ההבדל
הוא רב משמעות מבחינת היחס בין החברה לזכרונה הקיבוצי  .מקום  ,ומסמני הזיכרון
הנלווים אליו  ,יכול לרכז את הזיכרון ההיסטורי בחברה יציבה  ,או כאשר הוא משמש יעד
לעלייה לרגל  .לעומת זאת מיקוד הזיכרון הקיבוצי בדמויות מתאים יותר לחברה החסרה
יציבות גאוגרפית  ,כגון זו של נוודים או סוחרים  ,או לפזורה שבה בני אותה קבוצה
מתגוררים על פני מרחב גדול .
שני תנאים אלה קיימים בחברה היהודית  -הספרדית  .מספרי האגדה העממית בחרו
מספר מצומצם מכלל הדמויות ההיסטוריות ביהדות ספרד  ,ועליהן הם אורגים את סיפוריהם .

אין אלה דמויות של מנהיגי העדה  ,אם דתיים ואם קהילתיים  -פוליטיים  ,אלא דמויות של
אישים שנודעו בהיסטוריה כרופאים  ,מלומדים  ,מקובלים או משוררים  ,כגון הרמב " ם ,
האר " י  ,ר ' אברהם אבן עזרא ור ' יהודה הלוי  .האגדות הן גיבוש סיפורי של הזיכרון ולא

של המעשה ההיסטורי ; מתוך כך הן מעידות על ברירה ממבחר הדמויות ההיסטוריות
שנעשית לפי קנה המידה של השיח העממי .

הרמב " ם

בסיפורים אינו איש ההלכה אלא

רופא בעל יכולת מאגית וראב " ע הוא העני הנצחי  .בין האגדות ההיסטוריות הסיפור
היחיד המתמקד במקום  ,בירושלים  ,הוא סיפור שנושאו הוא על -מקומי  -עלילת דם .

בעוד שבאגדות על דמויות תמר אלכסנדר  -פריזר מניחה מראש את חוסר הבסיס ההיסטורי
של האגדה  ,במקרה זה היא מנסה לחשוף נתונים היסטוריים  .לאירוע  ,שידועים לו מקבילות
היסטוריות  ,ולמקום  ,היתה השפעה חזקה שגם החוקרת נכנעה לה  ,ורק לאחר מחקר
הסיקה כי למרות האמצעים הסיפוריים  ,הבסיס ההיסטורי של הסיפור עדיין נשאר עלום .
מתוך מכלול האגדות על דמויות משמשת האגדה המשפחתית צורה סיפורית בעלת
מיקבץ של תכונות ייחודיות המבדילות אותה  ,הן מבחינת הנושא והן מבחינת ההיגוד ,
משאר האגדות  .מחקר הפולקלור המשפחתי התפתח בשנים האחרונות  ,והתמקד בשיח

המשפחתי .

14

אולם אגדות משפחת מיוחסי שהמחברת מדגימה בהן סוגה פולקלורית זו ,

הן בעלות עומק היסטורי ומיגוון תמטי גדולים יותר מהמצוי במשפחות מודרניות  .שורשי

הסוגה במסורת שבעל פה  ,שהועלתה על הכתב עוד בימי הביניים  " .מגילת

יוחסין " ,

הידועה

כ " מגילת אחימעץ "  ,היא אחת הדוגמאות למחזור אגדות משפחתיות ששרדו עד ימינו .

15

ל " מגילת מיוחם "  ,שתמר אלכסנדר  -פריזה תיעדה בלי ליצור רצף ספרותי  ,יש תכונות
דומות  .אלה הן אגדות שיש בהן קשר משפחתי בין המספרים ואלה שמספרים עליהם  .אף
13

ראויולס .

14

אחד הספריב המציין את תחילת המחקר המודרני של נושא יה

15

ראו :

בנין ; יסיף  ,מגילת אחימעץ .

הוא הקובץ " משפחה

אמריקאית " .
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כי אין עליהן חותם של סודיות משפחתית  ,האגדות מופנות בעיקרן אל בני

המשפחה ;

וכפי שהמחברת מסכמת  " :ההקשר הייחודי יוצר את מציאות המפגש ואת התודעה
הקולקטיבית של המשפחה  .עצם היגוד הסיפור ויצירתו נותרים במעגל סגור של המשפחה
בלבד  .הסיפורים נוצרים על ידי בני המשפחה  ,והתכנים הם של המשפחה  .המשפחה היא

קהלם  ,ותפיסתה העצמית של המשפחה מעוצבת באמצעות סיפורים אלה " ( עמ ' . ) 220
סיפורים על דמויות האגדה היהודית  -הספרדית בכללה  ,מסופרים בעדות אחרות  .הרמב " ם ,

האר " י  ,ראב " ע ור ' יהודה הלוי מופיעים כגיבורי עם במסורות של עדות אחרות הן מאירופה
והן מארצות האסלאם  ,אך כאשר יהודים ספרדים מספרים עליהם נוצר קשר עדתי בין
המספר ונושאו  ,המקביל לקשר המשפחתי באגדת

המשפחה .

אם האגדה היא התגבשות ספרותית של זיכרון היסטורי עדתי  ,הרי לכאורה אפשר

היה לראות את הסיפור המוסרי  ,הסוגה הבאה שבה דנה תמר אלכסנדר  -פריזר  ,כמייצג

את מערכת ערכי המוסר היהודיים -הספרדיים  .אולם הקשר בין מוסר ועדתיות מורכב
יותר  .בניגוד להנחתו של אנדרי יולס  ,בחברה היהודית אין הסיפור המוסרי התגבשות
ראשונית של ערכי המוסר  .אלה באים לידי גיבוש  ,אף אם לא ראשוני  ,באופן נורמטיבי ,
בספרויות של תקופות שונות  :במקרא  ,במשנה  ,במדרש ובתלמודים  .משנוצרו ערכי
המוסר הם היו לנחלתן של עדות רבות  ,ובכל אחת מהן הסיפור המוסרי מיישם ערכים
אלה למציאות חברתית חדשה  .אך בגלל אופיים המופשט של ערכי המוסר  ,איכותו
העדתית של הסיפור המוסרי מוגבלת לסממנים מאפיינים וברוב המקרים אין שוני מהותי
בין סיפורי המוסר של עדות שונות  .תמר אלכסנדר -פריזר מבחינה בשלושה סוגי סממנים

המאפיינים את הסיפור המוסרי באופן עדתי  :מאפיינים לשוניים  -ביטויים בלדינו ומונחים

בעברית המיוחדים לעדה היהודית  -הספרדית ; מאפיינים סביבתיים  -ציוני מקום ותיאורי
מציאות מוכרת ; ומאפיינים ספרותיים  -זיקה ישירה ועקיפה לנוסחאות " מעם

לועז " .

היא מציינת כי " מבחינה תפיסתה הדתית אין הקבוצה היהודית  -הספרדית בת ימינו שונה
מן הזרם המרכזי ביהדות  ,ובסיפורי מוסר המשקפים את מערכת היחסים שבין אדם
לאלוהיו אין למצוא תפיסות רעיוניות

יחודיות "

( עמ ' . ) 247

לעומת זאת תפיסות ייחודיות קיימות לפי דעתה של תמר אלכסנדר  -פריזר בסיפורי

מוסר העוסקים ביחסים שבין אדם לחברו  .אלה משקפים ערכים או תבניות התנהגות
האופיינים לעדה הספרדית  .לשם הדגמה היא בוחרת את הנאמנות בין חברים ואת הקנאה
בין נשים כשתי תכונות חברתיות ערכיות המיוצגות בסיפור היהודי  -הספרדי  .את ערך

החברות היא מדגימה בעזרת הסיפור " מעשה אהוב

וחצי " ,

שלא בסתם בחרה בו ככתר

לספרה  ,ואת קנאת הנשים בעזרת נוסחה של הטיפוס הסיפורי  " , 480הבערה הטובה

והנערה הרעה "  16 .בעזרת פתגמים והערות לוואי של המספרים והמספרות מבססת המחברת
16

לנוסחה היהודית  -הספרדית של טיפוס זה חשיבות רבה במחקר המשווה של הסיפור זה  .וורן רוברטס ,
שחקר את תפוצת הסיפור על נוסחאותיו הרבות בספרו 480 and The Tale ofrhe
4 edition , I] etro z 1994חand rhe Unkind Eelated Ti~ les , 2

] Girls AA - 71

 , Kizdמ ? " ן כי לנוסחה היהודית -

~
הספרדית  ,בעיקר זו הדומה בפתיחתה לנוסחת " סינדרלה "  ,ישנה אך מקבילה אחת ממיורקה במסורת
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את מרכזיותם של ערכים אלה בחברה היהודית  -הספרדית  .אמנם  ,לשני סיפורים אלה ,

בשלמותם או בחלקם  ,תפוצה בין  -לאומית רחבה  ,ושני הערכים הנזכרים ותפיסה זו של

יחסים חברתיים אינם נחלת העדה הספרדית בלבד  .יחד עם זאת  ,הניגוד הנוצר בין
תפוצת סיפורים והניסיון לראותם כמאפייני תרבות מסוימת  ,אינו מיוחד למחקר זה
והוא חוזר ועולה במחקר הפולקלור בכללו  ,ועד עתה לא נמצא לו פתרון חד  -משמעי .
בעיה זו מחמירה בסוגות דמיוניות כמו המעשייה והנובלה שמטבען אינן מעוגנות
במקום  ,בזמן ובדמויות היסטוריות  .תמר אלכסנדר  -פריזר  ,מדגימה את המעשייה היהודית-
הספרדית בשני סיפורים  " ,סינדרלה " וסיפור בעל דמיון לטיפוס הסיפורי  " , 874הגיבורה

זוכה בידו של מלך גאה "  .מבחינת המחקר ההשוואתי שני סיפורים אלה מייצגים מקרים
קיצוניים  .בעוד של " סינדרלה " יש תפוצה בין  -לאומית מן הרחבות ביותר  ,ומחקר אינטנסיבי
מקביל ,

17

הסיפור השני  ,לפי תמר אלכסנדר  -פריזר הוא " סיפור ייחודי לקבוצה היהודית

ספרדית " ( עמ '  . ) 327אולם במשפט עוקב היא מציינת את " נפיצותו של הסיפור בחברה
הלא יהודית בתורכיה ובארצות

הבלקן "

( עמ ' . ) 327

אם כך  ,לשני הסיפורים יחס דומה

לסיפורי הסביבה  .נוסחאות " סינדרלה " ממרוקו  ,מאיטליה ומתימן ( קבוצה לא

ספרדית ) ,

דומות יותר לנוסחאות אחרות מארצות מוצאן מאשר לנוסחאות יהודיות  -ספרדיות אחרות ,

כשם שנוסחאות הסיפור " הגיבורה הזוכה בידו של מלך גאה " דומות לסיפורים מארצות
הבלקן  .נסיונה של תמר אלכסנדר  -פריזר  ,לייחס את הימצאות הסיפורים האלה בחברה

היהודית -הספרדית לערכיה ולמקום האשה בה הוא בעייתי  .היא מסבירה את קליטתו
של הסיפור הבלקני בחברה היהודית-הספרדית " בערכים קבוצתיים של ליברליות וסובלנות
המאפשרים לאישה להיות

פעילה "

( עמ ' . ) 327

אולם ערכים אלה  ,אם נקיש מהנחה זו על

מקרים אחרים  ,היו צריכים לגרום לדחיית סיפור " סינדרלה "  ,שבו הגיבורה סבילה ואינה
נוטלת יוזמה לשליטה בגורלה  .הרי אין זה הגיוני לייחס את ערכי התרבות לדמות אחת
ולשלול השפעה זו ביחס לדמות אחרת  .שתי הדמויות  ,זו של האשה הפעילה וזו של
האשה הסבילה  ,מופיעות בסיפורי העדה ואם ערכי התרבות השפיעו על קליטת הדמויות
יש צורך לחפש ולהדגים את מיגוון הערכים המשפיעים על התפתחות הדמיון הקיבוצי ,
ולא להסתפק בציון לחיוב של אותם ערכים הנראים לנו כיום  .במסורות סיפוריות של

חברות שונות מופיעות דמויות מנוגדות של נשים  ,ולעתים  -והדבר דורש מחקר בכל
מקרה ומקרה  -ניתן להסביר את מיגוון הדמויות לא ביחס לאתוס חברתי כללי  ,אלא
ביחס למיגרר המספרים או השומעים  .ההנחה  ,הדורשת עדיין אישוש  ,היא שגברים
ונשים מעדיפים דמויות נשים אידאליות בעלות מיקבצים של תכונות שונות .

תמר אלכסנדר  -פריזר מבחינה בין המעשייה והנובלה העממית  ,שתי סוגות שבהן
שליט היסוד הרומנטי  ,אולם בראשונה האדם הוא הכח המניע את העלילה  ,ואילו בשנייה
הגורל  .דמויות הנובלה נלחמות בגורל  ,אך בסופו של דבר נכנעות לו  .הבחנה יפה זו
הספרדית  ,ולכן הוא מסיק שנוסחה זו משמרת את הסיפור כפי שהוא היה ידוע במסורת הספרדית
בתקופת גירוש ספרד  -ראו רוברטס .
17

ראו דנדס והביבליוגרפיה

המצורפת .
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דן בךעמוס

אינה מצויה  ,לפי מיטב ידיעתי  ,במחקרי היסוד בפולקלור  .סטית ' תומפסון  ,למשל  ,כורך

את שתי הסוגות יחד  -הוא טוען כי " ישנה חפיפה רבה בין שתי הקטיגוריות " .

18

הבחנתה

של תמר אלכסנדר -פריזר כרוכה בשינוי חיובי באיכות המקורות הספרותיים העומדים

לרשותה  .רוב הסיפורים בפרק על " הנובלה " לקוחים מספריה הדו  -לשוניים של מתילדה
כהן  -מראנו ; ספרים אלה מאפשרים לחוקרת מגע בלתי אמצעי עם שפת הלדינו  .ואכן ,

לראשונה בספרה מצטטת תמר אלכסנדר -פריזר משפטים בשפה זו  ,המופיעים בסיפורים ,
לא רק לשם אפיון עדתי של הטקסט  ,אלא כחלק מפיתוח העלילה ומהערות המספר
המלוות אותה  .מה עוד שהמונחים

כמילים בעברית " 1 mazal :

ו ~goral -

" מזל " ו " גורל "

מתבלטים בלדינו כי הם מופיעים

1ס  .הבחנה זו נובעת אם כך לא משימוש דדוקטיבי

בדגמים ספרותיים אלא מניתוח אינדוקטיבי ספרותי לשוני של הסיפורים  ,וייתכן כי הוא
מצביע על תפיסת עולמם של המספרים כי ביחסים רומנטיים הגורל והמזל הם הגורמים
המכריעים .
גם הפרק האחרון בשער זה  ,על " הסיפור ההומוריסטי "  ,מבוסס בעיקרו על אחד
מספריה של מתילדה כהן  -סראנו  " ,ג ' וחה מה הוא אומר ? "  ,שהופיע בשנת תשנ " ב ; תמר

אלכסנדר  -פריזר הצביעה על ג ' וחה כדמות מרכזית בהומור היהודי  -הספרדי במאמר

ראשוני על הנושא שהופיע בתשמ " א .

19

פרק זה  ,הסוגר את שער הסוגות  ,מאפשר לבחון

מחדש בעיה מרכזית המלווה את הדיון בכל הסוגות  -ספרדיותם של הסיפורים  .מבין כל
הדמויות ההומוריסטיות זכה ג ' וחה לפרסום בין  -לאומי  .בשנות התשעים של המאה העשרים

נערכו  ,בחסות אונסק " ו ומוסדות אחרים  ,שלוש ועידות בין  -לאומיות שהוקדשו לדמות

זו  20 .הפופולריות של ג' וחה חובקת עולם  ,פשוטו כמשמעו  ,ושמע עלילותיו הגיע מפינלנד
עד סין ואף עד ארצות הברית  .בתקופות קודמות  ,לפני המצאת הדפוס  ,היה ג ' וחה דמות
קומית מרכזית במסורות הומור לאורך חופיו הדרומיים והצפוניים של אגן הים

התיכון ;

כיצד אפוא אפשר לראותו כדמות המזהה את ההומור היהודי  -הספרדי ומזדהה

עימו ?

ניתן ליישם שאלה זו על סיפורים רבים באוצר המסורתי של יהודי ספרד  ,ולמעשה זוהי
בעיה כללית במחקר השוואתי של הפולקלור  ,החושף את הניגוד שבין ההזדהות הלאומית

או האתנית עם מסורת עממית ותפוצתה הבין  -לאומית  .לאחרונה גרם ג ' ון אליס סערה
בזעיר -אנפין כאשר " גילה " את צרפתיותם של כמה ממספרי הסיפורים שהאחים גרים
רשמו מהם את סיפוריהם הגרמנים .

31

סיפוריו של ג ' וחה ומקרים דומים להם בפולקלור

מצביעים על אי  -התלות שבין תפוצת הסיפורים לניכוסם האתני  .במודעות התרבותית

של יהדות ספרד  ,סיפורי ג' וחה הם חלק ממסורתם ההומוריסטית ובספרם אותם אין הם
מודעים לכך  ,או שאין הם מייחסים חשיבות לעובדה  ,שעמים רבים נוספים רואים את
ג ' וחה כנושא לבדיחותיהם .
ראו

סטית ' תומפסון ,

עמ ' . 8

ראו אלכסנדר  -פרפר .
ראו  :בירגול  ,נסרטיגוגלו ; קח .
ראו אליס ותשובתו של וורד .
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השער השלישי בספר שלפנינו מוקדש לניכוס הסיפורים היהודים  -הספרדיים בעידן

המודרני  " .אומנות

ההיגוד " ,

.

נושא השער  ,הנוכחית שונה בתנאיה הקשריה  ,מספריהן

כוונותיהם וקהל שומעיהם  ,מזו שהיתה קיימת בעבר בחברה היהודית  -הספרדית  .ספרי
זכרונות  ,ואף זכרונם של המספרים הנוכחים  ,משמרים תמונת עבר של סיפור סיפורים
בחיק המשפחה  ,בבית הכנסת או בפגישות ארעי בפינת הרחוב  ,בחנות או בבית הקפה .

תמר אלכסנדר  -פריזר מתעדת את סיפור הסיפורים כהופעה

formanceןז
)

ע ) בקשת רחבה

"
של הקשרים מודרניים המשובצים בתוך מערכת החיים של ישראל  ,מפגישה המיועדת
להקלטת סיפור ותיעוד ביצועו ועד סיפורי חלומות וסיפור לניחום אבלים  .אמנם יש
מקרים רבים שבני העדה מספרים את סיפוריהם לתומם  ,אך בחברה המודרנית

המספרים ,

יחד עם אוספי הסיפורים ורושמיהם  ,מודעים לתפקוד הסיפורים והיגודם בגיבוש זהותם
העדתית  .תמר אלכסנדר  -פריזר אינה מחפשת ואינה מתיימרת להציג " אותנטיות " ספרדית
באופן מלאכותי  .היגוד הסיפורים ותיעודם מעוגן במציאות ימינו ללא כחל ושרק

רומנטי ;

בכך היא משיגה מטרה נוספת של תיאור מהימן של היגוד סיפורים יהודים  -ספרדיים
בשלהי המאה העשרים בישראל  .תוך כדי כך מגבשת תמר אלכסנדר  -פריזר גישה אישית
משלה המבוססת על קריאה מדוקדקת של טקסט הסיפור העממי  .מבחינתה  ,המספרים
העממיים מגלים בהיגוד הסיפורים ופיתוח עלילתם דרגה אמנותית שאינה נופלת מזו
של סופרים  ,ולכן דורשת ניתוח מפורט של הטקסט המגלה את ריבוי משמעויותיו  .ניתוח
ההיגוד  ,כמו הדיון בכל נושאי הספר  ,מצטיין ביישום מיטב המחקרים בשטח הפולקלור

לפירוש הסיפור היהודי הספרדי  .תמר אלכסנדר  -פריזר מנתחת אוצר רב של סיפורים
תוך תשומת לב לפרטים וידע של הסיפורת העממית הספרדית  ,שהיא השתתפה בחשיפתה
במשך שלושים השנים האחרונות .
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